









lations  in Chile breed  in  the Andes and winter on  the Pacific coast. The  few nests  that have been described were





located  in  large  lenga  (Nothofagus pumilo)  trees. Most nesting cavities were reutilized  in different years. No nests
were found in other substrates. This is the first time that consistent tree hole‐nesting is documented for any species of


































nariidae  (ovenbirds,  treecreepers,  and  allies)  has
been under  intense  scrutiny,  and  the high  levels of
morphological and behavioral variation  in  this  large
Neotropical family have been reinterpreted in view of
new  data  (e.g.,  Fjeldså  et  al.  2005,  Irestedt  et  al.
2006, Chesser et al. 2007, Moyle et al. 2009, Derry‐
berry et al. 2011).  In parallel  to  the growing knowl‐




bers are dull  colored  terrestrial  inhabitants of open
grasslands  in South America. While Cinclodes mem‐
bers  are  typically  found  near  freshwater  sources,
some  species  inhabit  coastal  habitats  and  feed  on
marine  resources,  which  is  possible  due  notable
adjustments  in  osmoregulatory  function  to  excrete
salt (Sabat et al. 2006).
Among the recent taxonomic changes within the
genus,  the  nominate  race  of  the  Bar‐winged  Cin‐
clodes  (C.  fuscus  fuscus) was proposed as a distinct
biological species: the Buff‐winged Cinclodes (C. fus‐
cus), since the different subspecies hitherto included
in C.  fuscus do not  constitute a monophyletic  clade
(Sanín  et  al.  2009).  Cinclodes  fuscus  has  a  South
American Cool Temperate Migration System (Joseph





tral  Chile  (e.g.,  Simeone  et  al.  2008),  and  an
altitudinal (west‐east) migrant  in and around central
Chile (Housse 1945, Johnson 1967, Sabat et al. 2006,
Newsome et  al. 2015).  In  the Cape Horn Biosphere






















ture  belong  to  other  subspecies  distributed  farther













low  number  of  reported  nests,  most  first‐hand
descriptions  only  contained  general  information




Argentina  (e.g.,  Humphrey  et  al.  1970,  Vuilleumier
1985,  Christie  et  al.  2004,  Becerra  Serial & Grigera











on  the  cavity‐nesting  birds  of  north  Patagonian
forests, C. fuscus emerged as an unexpected member
of  such  breeding  bird  community.  Here  I  provide
information  on  the  breeding  habits  of  C.  fuscus  in
forests of NW Argentine Patagonia, mostly based on
the  study  on  cavity‐nesting  birds  at  the  Challhuaco
Valley, near the city of Bariloche. I describe the trees
and tree‐cavities that were used as exclusive nesting
substrates  by  the  Challhuaco  population,  providing
the first evidence of consistent (i.e., widespread and
stable  in  time)  tree‐cavity  nesting  in  any  species  of
Cinclodes. 
METHODS
Study  area.  The  study  area  corresponds  to  the
Andean portion of northern Patagonia,  in Argentina.
Because  of  the  rain  shadow  effect  of  the Andes  (>







ature  around  8°C  (Paruelo  et  al.  1998).  The  strong
west‐to‐east decline in precipitation is paralleled by a
vegetation  gradient,  from  humid  to  dry  forests  to
steppe.  Region  wide,  Nothofagus  (Nothofagaceae)
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Breeding  C.  fuscus  were  mainly  studied  at  the
Challhuaco Valley  (41°15´30’’S, 71°17´50’’W), 15 km
south of Bariloche city (Figure 2) during the course of




m a.s.l.), and  is contiguous with native  forests  from
adjacent valleys. These  forests are  located near  the
xeric  limit of the  lenga distribution  (confined by  the
Patagonian steppe  in  the east), so  the understory  is
open,  dominated  by  a  few  shrubs  and  herbaceous
species.  Snow  covers  the  valley  from  late  autumn
(June) through mid‐spring (October).
Other  lenga  forests  where  I  opportunistically
studied  nests  of  C.  fuscus  were:  Cerro  Volcánico
(41°15'27.14"S, 71°49'16.10"W, 1491 m  a.s.l.), Paso
Puyehue  (40°43'33.54"S,  71°55'40.80"O,  1175  m
a.s.l.),  trail  to  Laguna  Negra  (41°  8'32.76"S,
71°33'43.02"W,  1158  m  a.s.l.),  and  Cerro  Goye
(41°7'43.23"S, 71°30'36.02"W, 1445 m a.s.l.)  (Figure
2). These sites are included within a square of about


















Data  collection.  Every  reproductive  season  during
the years 1998–2016, I surveyed the valley core area
(ca. 1200 ha) for active nests of several cavity‐nesting
species.  Challhuaco  Valley  was  visited  for  nest
searches between early September and  late January
each  year,  2  days/week,  on  average.  A  network  of
trekking trails was used to access the different parts
of  the valley, and off‐trail  searches were conducted
ad‐libitum  in  appropriate  areas.  Sampling  effort  for




the  movements  of  birds  around  waterlogged  soils,
marshes,  streams  and  lagoons  within  the  forest,
where  these  birds  frequently  (although  not  exclu‐
sively) search for food. Location and elevation of the
nests were  recorded using a handheld GPS  (Garmin





rial,  food or  fecal sacs, or taking turns at  incubation
(as  in  Supplementary  Material).  In  addition,  about






entrance  prevented  direct  observation  of nest  con‐
tents although it was possible to hear the nestlings. In
order  to  assess  nest  contents  as  quick  as  possible
(max. 5 min) to avoid disturbing the adults, climbing
appareil  and  operations  were  not  used,  so  active
nests placed 2–5 m high  that were  located  far  from
vehicle  roads,  and  all  active  nests  placed  over  5 m
high, were not inspected. 
I  recorded  for  all  cavities:  entrance  orientation
(assigned  to  the  main  cardinal  points)  and  shape
(round,  etc.),  origin  (woodpecker  or  decay),  height
above  ground,  and  location  on  tree  (fork,  trunk,
branch). For the shape of the entrances, three cate‐




tical  cracks  of  bark  and wood).  For  all  nest  trees,  I
recorded:  condition  (%  of  live  crown),  height,  and
diameter  at  breast  height  (DBH).  While  the  above







(i.e.,  entrance  and  chamber  dimensions) were  per‐
formed  in  Challhuaco  for  nests  that  were  safely
accessible. I accessed these cavities when they were
no  longer  active  using  ladders  or  by  climbing  the
trees by secured free climb (static rope and climbing
equipment). 





Breeding  season.  Cinclodes  fuscus was  recorded  at
the  Challhuaco  forest  during  all  breeding  seasons
(1998–2016),  arriving  between  late  September  and
early October  (Figures  3A  and  3B),  and  leaving  the
area between late March and early April. Patterns of




C.  fuscus  engaged  in  territorial  displays  (long  trill
while  fluttering  wings,  as  described  by  Crawshay
1907) performed at exposed locations like ledges on
standing trees, the top of snow drifts, or  in the mid‐
dle  of  frozen  ponds.  Pair  formation  occurred  soon
after  courtship  (November),  usually  with  both  pair
members  seen  arriving  at  nest  sites  carrying  nest
materials. 
Nest  sites.  Altogether  26  C.  fuscus  nest‐sites  were
located,  all  in  cavities  in  very  large  trees  (Table  1).
Most  (24)  trees  containing  cavities were  alive,  and
two  were  dead  (one  of  them  was  a  fallen  log).






Laguna Negra, during  the  2015–2016 breeding  sea‐
son.  These  other  nest  sites  were  located  in  wood‐
lands similar in structure and composition to those in










The nest‐sites  in Challhuaco  (n = 21) were  inside
the  forest  (always  >  100 m  from  forest  edges)  and
dispersed across the valley (see Figures 3C and 3D for




distance  to  the  closest  wetland  (snowmelt  stream,
pond, lagoon, etc.) was 28.8 ± 5.2 m (range: 2–78, n =
25), with the exception of one nest  located > 100 m
away  (excluded  from  the  average).  The  altitude  of




inside  a  cavity  excavated  by  the Magellanic Wood‐







examined closely)    for safety or  logistic reasons. For
the  rest  (n = 15), entrances varied  in  shape  (round,
oval or  fissure) and size (5–40 cm high), but all con‐
tained a narrow (< 7 cm wide) tunnel  leading to the





narrow,  sometimes  (n  =  5)  tortuous,  passages.  The
average  horizontal  depth  of  nest  cavities  (the  dis‐
tance from the entrance to the rear wall of the cham‐
ber)  was  29.5  ±  1.7  cm  (21–42  cm,  n  =  11;  four
cavities  could  not  be  measured).  The  nest  cups





72.2%  were  reutilized  (some  across  multiple  sea‐
sons),  totalizing 46 breeding events. The  five active
nests detected elsewhere  (not yet visited  for a  sec‐
ond  time)  complete  the  total  51  breeding  events
recorded for the species.
Timing  of  reproduction.  Based  on  the  46  events
recorded  at Challhuaco,  incubation occurred during
November  (exceptionally,  in  early  December),  and
chick‐rearing and fledging took place  in  late Novem‐
ber  or  during  December  (exceptionally,  as  late  as
early  January).  A  pair  was  once  recorded  carrying
nest material in January, but their nest was deserted
shortly after. The dates recorded for the last breeding
season  (2015–2016)  were  later  than  those  shown
above, due to a notorious delay in the arrival dates of
migratory species  (including C.  fuscus)  in northwest‐
ern  Patagonia,  possibly  due  to  climatic  alterations
caused by El Niño Southern Oscillation  (ENSO). Dur‐
ing this last breeding season, incubation mostly took
place during December  (observed  in  16 nests),  and
chick  rearing  extended  to  early  and  mid  January
ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL (2016) 27: 35–46
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(observed  in  19  nests,  including  three  nest‐sites
located for the first time).








developmental  stages were  observed  (12  times)  or
heard  (23  times)  in  different  seasons  at  the  most
accessible nests. Nestling calls were detectable once
a nest was  already  known, but were of  little  aid  at
locating  the  nests  since  their  calls  (whistles)  were
very soft. 
Parental  behavior.  When  the  adults  detected  the
presence of an observer,  they became alarmed and
uttered  a  long  series  of  alarm  calls  away  from  the
nest  (without  revealing nest  location). Alarm  calling
could  last  for  long  (up to 10 minutes), with the par‐
ents  remaining  in  the  surroundings of  the nest, but
not  entering  the  nest  to  incubate  or  feed  (even
though  in  some  cases  they  carried  food  in  their
beaks).  In  those  cases  I  often  abandoned  the  site
soon to reduce disturbance. 
Fledging  and pre‐migratory behavior.  Fledging was
not  observed  at  any  nest,  but  small  groups  of  pre‐
sumably related C. fuscus were observed from Janu‐







tively)  in  Challhuaco.  Moreover,  three  of  the
unsuccessful cavities were not reutilized by the birds
in subsequent years, as most nests reutilized  in sev‐












cavity  after  strong  rain.  This  nest  had  been  built
among the roots of a large hollow lenga tree, and the
entrance  was  not  completely  vertical  (somewhat
exposed  to  weather,  Figure  4  E).  I  found  three
drowned nestlings about a week old, and the parents
were  not  seen.  The  other  two  low  nests  were
deserted for unknown reasons; one of them was also
among  roots  (at  ground  level).  I  observed  the  pair
carrying  food  and  heard  small  nestlings  in  late
November  2006;  four  days  later,  the  nest  was
empty,  probably  depredated.  The  third  failed
nest was at breast height,  in a  large hollow knot of
a  standing  tree  beside  a  tourist  trail  with  much
trekking  activity.  I  witnessed  nest  conditioning
behavior  during  three  days  in  early  November
2009,  but  the  nest  was  deserted  afterwards.  The
fourth  failed  nest  was  located  in  early  December
2015,  when  two  birds were  seen  carrying material
to  a  cavity  on  the  top  side  of  a  large  fallen  tree
(Figures 4D and 5B). The cavity  itself was horizontal,
but  the  entrance  was  pointing  upwards.  This  was
the  only  C.  fuscus  nest  in  such  conditions  (both
substrate and exposition). The pair was  found  incu‐
bating a  few days  later  (mid‐December), and 3 eggs
were seen at the end of a tunnel‐like cavity. The nest
was  deserted  a week  after  incubation  was  noticed
and the nest cup was empty. A pair  (most  likely the
same  individuals) was  seen  in  the  vicinity. The  fifth
nest located low at the base of a tree (Figures 4F and
5A)  was  presumably  successful,  as  it  was  re‐used
later.
DISCUSSION
Cinclodes  fuscus  is a regular summer resident  in the
forests surveyed, breeding repeatedly in tree cavities,
not  necessarily  close  to  water.  The  consistent  tree
hole‐nesting observed is novel for the species and the
genus.  Moreover,  the  data  from  Challhuaco  (72%
cavity reutilization) suggest a high nest‐site fidelity in
this migratory  species;  although  birds  in  this  study




suggested  as  the  ancestral  nesting  condition  in  the
family Furnariidae (Irestedt et al. 2006), and close rel‐
atives like the woodcreepers often use cavities low in
the  trees  (Marantz  et  al.  2003). Nevertheless more
information about nest architecture in poorly known
genera  is needed  to get a  full understanding of  the
evolution of nesting strategies  in ovenbirds (Irestedt
et  al.  2006)  as well  as  on  the  adaptive  significance
within Cinclodes. Among the Furnariidae, Cinclodes is
one of the  least known groups  in terms of breeding




bird  communities  (see  Altamirano  et  al.  2012  for
recent  review),  with  few  exceptions  (e.g.,  Becerra



























Table  1.  Attributes  of  Buff‐winged  Cinclodes  (Cinclodes  fuscus)  nesting  cavities  and  trees  in  forests  of  Nahuel  Huapi
National Park, in northwestern Patagonia (Rio Negro and Neuquén provinces, Argentina). 1 Tree height and crown condition
could not be  recorded  for a broken  trunk  (snag), and  for a  fallen  log.  2  Impossibility  to measure a nest on a  fallen  log




National  Park.  The  nests  that  I  located were  rarely
close  together, possibly enforced  through  territorial
behavior,  since  displays  and  aggressive  chases
between individuals are often witnessed shortly after
the arrival from migration (pers. obs.). Although rep‐
resented  in  small numbers, C.  fuscus has been  also
recorded  in the structurally reduced Magellanic sub‐
polar forests (47°S southwards) (e.g., Humphrey et al.
1970,  Clark  1986,  Imberti  2006,  Rozzi  &  Jiménez
2013),  and  in  areas  of  open  forests  and  scrub  in









ous  Nothofagus  forest  and  scrub.  Such  habitat  is
found along the ecotone between forest and steppe
(typical  “transition  forests” on  the Andean  slope of
Argentina), in the alpine (high altitude) forests shared
between  Chile  and  Argentina,  and  in  the  subpolar
(high  latitude)  forests  typical  of  southernmost
Patagonia (both countries). Although this species was
also recorded in the mixed‐species matorral of north‐






endangered  Royal  Cinclodes  (C.  aricomae)  (Remsen
2003). However,  the  latter  species  is not  known  to
nest  in tree holes,  instead  it nests  in cliff cavities or
between  large  rocks  near  the  ground  (Ávalos  &
Gómez 2014). 




habitat  recorded  for  the  studied populations  (Chall‐












species of Cinclodes  that are  sympatric  in my  study
area do not share the same habitats. Dark‐bellied (C.
patagonicus)  and  Gray‐flanked  Cinclodes  (C.  ousta‐
leti)  were  never  recorded  in  the  Challhuaco  forest
(pers. obs.). Cinclodes patagonicus was observed spo‐
radically along  the main  (permanent)  stream  in  the







streams  flow  across  the  lenga  forests,  which  may
allow C. patagonicus to inhabit forested stream sides.
These  two  species  were  also  recorded  together  in
other  forested portions of north Andean Patagonia,
for  example  in  Lanín National  Park, wherever  their
respective habitats overlap  (JM Girini pers. comm.).










rocky  foothills  (usually  above  the  treeline),  and  C.




et  al.  2015),  as  observed  for  Cinclodes  species  in




terized  the  southern  members  of  the  genus.
According to Sabat et al. (2006) the genus Cinclodes
may constitute an example of a rapid adaptive radia‐
tion  with  low  levels  of  genetic  diversification  (see
Chesser  2004).  Further  research on  other  Cinclodes
species focusing on a wider array of traits (migration
and breeding ecology) may shed light on this process.
Identifying  conditions  that  favor  forest breeding





the  Challhuaco  forest.  The  nests  that  I  located  at
other  forest  sites were  also  in  very  large  live  lenga
trees. The fact that C. fuscus hardly ever used wood‐
pecker  cavities  for  nesting  is  probably  due  to  their
need for horizontal cavities, different from the largely
vertical woodpecker  cavities.  This  implies  a  depen‐
dence on natural decay processes for the generation
of  suitable nesting cavities.  It  seems  that horizontal
cavities are required as breeding sites in this species
(as well as in other congeners) with independence of
substrate  type,  since most  described  nests were  in
horizontal  burrows  of  variable  length  (e.g.,  Zapata
1967, Narosky et al. 1983). Based on the nests that I
located  in  forests  of  north  Andean  Patagonia,  old‐
growth  forests  with  little  understory  are  likely  the
best woodlands in Patagonia to sustain breeding pop‐
ulations of C. fuscus, since these forests may provide
large  horizontal  natural  tree  cavities  for  breeding,




denmayer  et  al.  2013),  the  association  between  C.
fuscus and these substrates should be investigated in
more depth throughout its breeding range. 
My  data  together  with  published  information
reveal high levels of intra‐specific variation in several
life history  traits  in C.  fuscus. Breeding habitats are
strikingly  diverse:  from  most  non‐forested,  open
landscapes in Patagonia to the forests reported here.
Similarly,  the  migratory  system  is  variable.  Patago‐
nian populations seemingly exhibit a normal latitudi‐
nal migration system (‘Austral migrant’), while in the
central  valley  of  Chile  C.  fuscus  also  behaves  as  an
altitudinal  seasonal  migrant  between  lowlands  and
hillsides (Johnson 1967, Sabat et al. 2006). Such levels
of intra‐specific variability in major aspects of life his‐
tory  suggest  a  potentially  polytypic  species.  In  this
regard,  the widespread  (and exclusive) hole‐nesting
in large trees for the Challhuaco population is difficult
to  explain  solely  based  on  behavioral  plasticity.
Instead, genetically  isolated,  forest‐dwelling popula‐
tions of C. fuscus would be plausible and in line with
recent  findings  for  earthcreepers of  the Upucerthia
dumetatia‐saturatior complex, both pertaining to the
sister group of Cinclodes (Chesser et al. 2007). Here,










tinues  to  attract  attention,  the  natural  history  for
many species  in this group  remains  little explored.  I
hope that the present documentation of the singular
forest‐nesting  habits  of  some  C.  fuscus  populations
will prompt more studies on basic life history aspects
in these furnarids, especially on those that may  lead
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